**Pogled s moga prozora**

Ujutro sam se ustao i čuo neki zvuk. Uputio sam se k prozoru.

Bilo je to veliko jato vrabaca. Presretno su cvrkutali.Vrijedna

je susjeda već ustala i mela svoje dvorište. Palo je i malo bijelog mraza. Tužna je vrba pune krošnje kristala bijeloga mraza dozivala ljeto. Usmjerio sam pogled niže i vidio svog vrijednog tatu.  Nosio je drva za potpalu. Kucao sam po prozoru, ali nije me čuo. Susjedina je višnja šumila svojim granama pokušavajući otjerati vjetar. Šššššš, šumila je sve jače i jače. Vjetar nije odustajao. Govorio je: „Zima je. Moj je posao da pušem.“ Puhao je i dalje, a tužno je drveće odustalo od tjeranja. Tata je autom odlazio u pekarnicu po svježi kruh. Ja sam se obukao i istrčao van u nove avanture.

Svaki sam dan gledao kroz taj prozor. Promatrao drveće

koje je s tugom dozivalo ljeto.

Antonio Stipić, 5.d